**Phaåm 13: CUNG KÍNH**

Baáy giôø, Boà-taùt Toái Thaéng thöa:

–Baïch Theá Toân! Boà-taùt naøo thöôøng nghe phaùp cuûa Ñöùc Phaät maø cung kính vui möøng voâ haïn?

Ñöùc Phaät baûo:

–Giaùo phaùp naøy gioáng nhö thaàn döôïc Na-ñeà, ngöôøi naøo uoáng thaàn döôïc naøy thì tinh thaàn saûng khoaùi, töï nhieân thaám nhuaàn ñaày ñuû, caùc beänh tham, saân, si ñöôïc tröø dieät heát. Ngöôøi naøo nghe ñöôïc yù nghóa moät caâu cuûa phaùp naøy, cho ñeán baäc Ñaïi thöøa thì khoâng coøn voïng töôûng, ñöôïc xa lìa caùc coõi aùc, chí nguyeän töï taïi ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu chöa ñaït, caùc caên ñaày ñuû khoâng heà khieám khuyeát. Giaû söû coù ngöôøi doác taâm sieâng naêng tu taäp chaùnh haïnh, khoâng nghó ñieàu gì khaùc, chæ thuaän theo phaùp aáy thì caùc beänh phieàn naõo töï nhieân tieâu tröø. Thieän nam! Thieän nöõ naøo ñöôïc nghe phaùp, tin töôûng vaø cung kính chaùnh phaùp neân ngoài ngay ngaén beân goác caây, nhaát taâm tö duy. Giaû söû, vöøa sinh taâm sai laàm, hoaëc yù khoâng ñònh tónh, phaûi töï chaùnh nieäm. Neáu ai khoâng chòu dieät tröø taâm aùc, duø sieâng naêng, khoå cöïc nhieàu kieáp cuõng khoâng ñöôïc ôû trong ñaïo phaùp, thì bieát ñeán bao giôø môùi ñaït ñöôïc phaùp voâ laäu, nöông phaùp bình ñaúng maø ñöôïc giaûi thoaùt?

Nhö vaäy, naøy Toái Thaéng! Ngöôøi thuaän theo chaùnh phaùp thì khoâng ôû, cuõng khoâng lìa ba coõi, laïi duøng ba pheùp quaùn nieäm vaø baûy phaùp ñeå töï ñeà phoøng, thöôøng saùm hoái toäi loãi ñaõ taïo töø tröôùc, veà sau khoâng daùm taùi phaïm, seõ ñöôïc möôøi taùm phaùp Baát coäng, boán phaùp khoâng sôï haõi, naêm Caên, naêm Löïc vaø phaùp moân Thieàn ñònh giaûi thoaùt cuûa chö Phaät, dieãn noùi chaùnh phaùp bình ñaúng khoâng hai, thaân baèng vaøng roøng, töôùng toát trang nghieâm, duøng voâ soá coâng ñöùc ñeå laøm chuoãi anh laïc, aâm thanh giaùo huaán ñeán khaép möôøi phöông.

Naøy Toái Thaéng! Boà-taùt aáy seõ ñaït ñöôïc möôøi phaùp coâng ñöùc. Ñoù laø:

–Nhaát taâm tö duy chaùnh phaùp ñaõ ñöôïc nghe, theo Thieän tri thöùc khoâng choáng traùi, khoâng töï ñaïi cuõng khoâng töï ti, thöôøng ôû möùc bình thöôøng, khoâng laøm theo nghieäp hö doái, chaéc chaén vaøo ñöôïc trí tueä saâu xa, taâm khoâng taùn loaïn, vui veõ boá thí khoâng coù hoái tieác, khi boá thí khoâng phaân bieät ngöôøi nhaän, chaám döùt caùc khoå, giaûng noùi voâ ngaõ, thaàn thoâng töï taïi baèng phöông tieän thieän xaûo. Ñoù laø möôøi phaùp ñaït ñöôïc möôøi coâng ñöùc.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä raèng:

*Chuù taâm nghe giaùo phaùp*

*Thuaän ñaïo khoâng töôûng, nguyeän Nöông töïa Thieän tri thöùc*

*Boá thí khoâng hoái tieác*

*Thöông ngöôøi nhö chính mình Cao thaáp hay xaáu ñeïp*

*Ñeàu nhaát taâm cung kính Ñaït ñöôïc möôøi coâng ñöùc.*

Naøy Toái Thaéng! Phaùp phöông tieän thieän xaûo baèng trí tueä ñoä ñaït ñeán phöông ñaúng Ñaïi thöøa cuûa haøng Boà-taùt. Vì thöông theá gian neân Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi; laïi thò hieän bao nhieâu haønh phaùp khaùc nhau, hoaëc hieän thöøa Thanh vaên, Duyeân giaùc, hoaëc aån tu trong röøng saâu nuùi thaúm, hoaëc kinh haønh ñeå töï thöùc tænh, xeùt kyõ trong thaân khoâng coøn moät chuùt gì ñeå tham luyeán. Do ñoù, phaûi töï tö duy: Ñaây laø söï giaùo hoùa cuûa Nhö Lai, neân luoân luoân ghi nhôù, tin töôûng lôøi daïy cuûa ta thì ñöôïc giaûi thoaùt ñoái vôùi phaùp hieän taïi, tuy ôû nôi ngoaïi ñaïo vaãn khoâng boû chaùnh phaùp, vì hoï maø ñaùnh leân tieáng troáng phaùp. Phaùp aáy

khoâng coù töôûng, khoâng coù caùc nieäm, dieät tröø heát caùc phieàn naõo cho chuùng sinh. Nhöõng ngöôøi trong hoäi ñeán vôùi tueä thuø thaéng, haønh ñoäng khaùc nhau, taùnh khí baát ñoàng, nhöõng ngöôøi nhö vaäy nhieàu khoâng theå tính keå, öa thích nghe kinh cuõng khoâng gioáng nhau, ngöôøi boû thaät theo giaû cuõng khoâng theå tính ñöôïc. Ngay ñaây, soá löôïng nhöõng ngöôøi aáy khoù theå bieát. Hoaëc coù Boà-taùt chuyeân quaùn phaùp moân giaûi thoaùt, tuy thöïc haønh ñaày ñuû nhöng laïi tham dieät ñoä, sôû dó coù vieäc nhö vaäy, laø do chöa hieåu roõ phöông tieän kheùo leùo, neân coøn bò caûn trôû. Nhö Lai duøng thaàn thoâng daãn daét khieán cho Boà-taùt aáy hieåu roõ, hoï môùi töï bieát ñoù chaúng phaûi laø haïnh cuûa Boà-taùt; laïi bò ma Ba-tuaàn quaáy nhieãu, do bò thoaùi lui neân trôû laïi phaøm phu. Toái Thaéng neân bieát, suoát ngaøy ñeâm, baèng ba minh, Nhö Lai quaùn saùt nhöõng ai caên taùnh aùm ñoän, thoaùi lui, khoâng tieán tôùi, nhöõng ai tieán tôùi tröôùc, ñaït ñöôïc ngoâi vò Boà-taùt. Ngöôøi thoaùi lui nhieàu nhö caùt soâng Haèng, maø ngöôøi ñöôïc tieán tôùi chæ nhö ñaàu sôïi loâng, ta töï bieát maø khoâng caàn duøng thaàn thoâng. Ngöôøi naøo maø taâm ban ñaàu kieân coá, giaû söû coù thaønh töïu thì ngöôøi aáy seõ dieät tröø heát goác reã chuùng sinh. Phaùp voâ vi thì chaéc chaén khoâng sinh dieät, nhöng chuùng sinh ngu si laïi cho laø chaúng chaân thaät. Phöông tieän quyeàn xaûo caên cöù vaøo chaân ñeá, neáu muoán nghe thaâm yeáu cuûa Phaùp, phaûi töø phaùp nhaãn vaø möôøi hai nhaân duyeân, tröôùc phaûi hieåu roõ Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, thoâng suoát caùc phaùp laø voâ thöôøng, chaúng phaûi chaân thaät, chaúng coù ngaõ, nhaân, thoï maïng, hö nguïy, nhö vaäy.

Ñöùc Phaät laïi baûo Boà-taùt Toái Thaéng vaø chuùng hoäi:

–Nhôù laïi khi xöa, luùc chöa thaønh Phaät, ta ñöôïc caùc Ñöùc Nhö Lai daïy baûo, duøng thaàn löïc ñeå daãn daét, cuõng chính laø haïnh nguyeän maø ta mong caàu ñaït ñöôïc. Ñoù chính laø söï thanh tònh vaø chí höôùng an oån. Hoâm nay, ta ñaõ thaønh Nhö Lai Ñaúng Chaùnh Giaùc, ñaày ñuû caùc haïnh hieän ra nôi theá gian, laø ñeàu do ta giöõ gìn taâm yù khoâng thoaùi lui, chuùng Boà- taùt ñoâng khoâng theå tính keå thò hieän thaàn thoâng khoâng coù giôùi haïn, thaâu phuïc aùc ma khieán cho chuùng phaûi thaát taùn. Khi ta vaøo thaønh aáp, xoùm laøng, nhöõng chuùng sinh naøo ñöôïc thaáy ta lieàn doác taâm nghe kinh, khoâng nghó gì khaùc, laøm cho ngoâi Tam baûo höng thònh, vaø toàn taïi laâu daøi, nhöõng ai muoán caàu phaùp thì ñeàu ñöôïc ñaày ñuû vaø ñaït ñöôïc söï an laïc.

Ñöùc Phaät laïi daïy Boà-taùt Toái Thaéng:

–Chuùng sinh naøo tin theo phaùp Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän neân thöïc haønh ba möôi saùu phaùp ñeå khoâng bò toån haïi. Boà-taùt thöïc haønh ba möôi saùu phaùp khieán khoâng bò toån haïi nhö theá naøo? Nghóa laø Boà-taùt phaân bieät veà ba Höôùng khoâng coøn phieàn naõo, tuy ôû nôi aùi duïc nhöng khoâng bò oâ nhieãm, ñoái vôùi phaùp quaùn voâ thöôøng cuõng khoâng coù töôûng quaùn, taâm haønh thanh tònh, khoâng maát phaùp taùnh, caàu mong caùc phaùp moân giaûi thoaùt cuûa baäc Hieàn thaùnh, vì muoán chöùng ñaïo ñeå cöùu ñoä chuùng sinh. Boà-taùt naøy ñaõ ñoaøn tröø kieán chaáp sai laàm, bieát taát caû caùc phaùp laø voâ thöôøng, neân khoâng chaáp thuû nôi Ñaúng chaùnh giaùc, tuøy duyeân sinh dieät ñeå ñoaïn tröø caùc phieàn naõo, thöïc haønh moïi vieäc khoâng heà vì mình, bieát roõ nguoàn goác cuûa chuùng sinh voán khoâng sinh, tuoåi thoï giaûm daàn, khoâng toàn taïi laâu daøi, thaân maïng naøy maát ñi, ñoåi dôøi nhö huyeãn hoùa, ñoái vôùi quaù khöù thì hoaøn toaøn chaám döùt khoâng coøn daáu veát, vò lai thì khoâng coù hình boùng, laïi phaûi thoï thaân sau, hieän taïi thì luoân troâi chaûy luoáng qua, khoâng bieát ñi veà ñaâu, bieát roõ nghieäp, trí tueä vaø thaàn thöùc toàn taïi. Boà-taùt ñaït ñöôïc khoâng tueä phaûi sieâng tu ba vieäc: troùi buoäc, giaûi thoaùt vaø khoâng troùi buoäc, laïi phaûi tu taäp ñeå ñoaïn tröø ba vieäc naøy, khoâng nöông vaøo khoâng tueä ñeå chöùng quaû, cuùng döôøng thaân maïng ñeå mong ñöôïc ñeán ñaïo traøng, ñoái vôùi tham duïc vaø khoâng tham duïc, cuõng chaúng lìa tham duïc, Thieàn ñònh cuûa chö Phaät thöôøng ôû tröôùc maët; ñeán di, qua laïi, chaúng sinh, chaúng töôûng, thöôøng doác taâm nôi thaàn thoâng, trí tueä; chöùng ñaéc phaùp

taïng maø khoâng thaáy coù chöùng ñaéc, duøng Nieát-baøn voâ sinh laøm nhaø, nhö nhö, nhö vaäy, khoâng hình khoâng töôùng, voán khoâng coù giôùi haïn, maø giôùi haïn cuõng chaúng phaûi giôùi haïn, thöôøng khoâng coù thöôøng, tö duy voâ thöôøng, tuy thaáy sinh töû, cuõng chaúng thaáy sinh töû; vaøo naêm coõi bieát laø khoâng coù naêm coõi, chính mình ñaõ xa lìa söï troùi buoäc cuûa phieàn naõo, tu taäp phaùp voâ vi, khoâng mong caàu, khoâng hy voïng, cöùu ñoä chuùng sinh nhö hö khoâng, maø hö khoâng thì khoâng thaønh töïu. Moïi hoaït ñoäng cuûa thaân vaø mieäng ñeàu khoâng bò toån haïi. Ñoù goïi laø ba möôi saùu vieäc laø phaùp vi dieäu ñeå haøng Boà-taùt Toái Thaéng thöïc haønh, haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc khoâng theå theo kòp, phaûi kheùo quaùn saùt phaùp naøy, ñeå dieãn noùi cho chuùng sinh, ñeå döùt tröø tranh caõi cho hoï. Sôû dó nhö vaäy laø vì raát ít chuùng sinh coù taâm tin, phaøm coù giaûng noùi phaùp nhaân duyeân, nghieäp baùo thì neân truï vaøo taâm voâ sinh. Neáu quaùn saùt thaáy taâm yù cuûa chuùng sinh khoâng kieân coá, thì neân daàn daàn khai môû, khieán cho hoï ñöôïc giaûi thoaùt, tuy ñaõ chaám döùt vieäc ñöôïc maát nhöng cuõng neân khieâm nhöôøng ñöøng töï khen mình. Giaû söû coù nghi ngôø thì neân duøng phaùp voán khoâng coù ñeå quaùn ba ñôøi ñeàu bình ñaúng, khoâng sai khaùc, laïi khoâng thaáy bình ñaúng, cuõng chaúng thaáy khoâng bình ñaúng; thaáy cuõng khoâng thaáy, laïi cuõng khoâng thaáy, huoáng nöõa laø coù saéc töôùng, saéc töï khoâng phaûi saéc, voán khoâng coù saéc, thöùc cuûa saéc laø khoâng coù thöùc, laïi coù thöùc sao? Nhôø coù tai, aâm thanh vaø coù thöùc neân nhaän bieát ñöôïc aâm thanh beân ngoaøi; muõi, höông vaø coù thöùc neân töï sinh ra muøi hoâi, nhôø coù löôõi, vò vaø coù thöùc neân phaân bieät ñöôïc ngon, dôû; nhôø coù thoâ teá vaø coù thöùc neân thaân bieát ñöôïc söï trôn, nhaùm; nhôø coù yù, phaùp vaø coù thöùc maø bieát ñöôïc thieän, aùc ñaõ taïo tröôùc ñaây, bieát roõ caùc phaùp khoâng coù choã truï, maø söï “khoâng coù choã truï” aáy cuõng khoâng toàn taïi.

Toái Thaéng neân bieát, ngaõ, ngaõ sôû vaø taát caû caùc phaùp ñeàu thanh tònh, cuõng chaúng

thaáy coù thanh tònh, caùc phaùp ngaõ vaø ngaõ sôû voán khoâng thaät coù, cuõng chaúng thaáy coù, söï coù; “khoâng” töï noù voán laø “khoâng”, cuõng chaúng thaáy laø khoâng, taát caû trí tueä, söï hieåu bieát, Boà-taùt ñeàu khoâng thaät coù. Trí tueä, söï hieåu bieát cuûa Boà-taùt khoâng nöông vaøo thaân, mieäng maø coù, khoâng töï ñeà cao, cuõng khoâng töï ti. Töø xöa ñeán nay ñeàu töï nhieân thoâng suoát. Boà- taùt naøo hieåu roõ “khoâng tueä” nhö vaäy, lieàn chöùng ñaéc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, kieán laäp chaùnh phaùp vaø laøm ñöôïc nhieàu ñieàu lôïi ích.

Baáy giôø, trong chuùng hoäi, boán boä chuùng vaø taùm loaïi quyû thaàn ñeàu raát vui möøng. Taát caû ñeàu cung kính, duøng caùc loaøi hoa höông cuûa coõi trôøi nhö: hoa yù, hoa ñaïi yù, tung raûi treân Ñöùc Phaät vaø caùc Boà-taùt ñeä töû lôùn cuûa Phaät, caùc loaøi hoa aáy ñaày khaép trong hö khoâng, caùc loaïi aâm nhaïc töï nhieân troåi leân. Laïi coù chö Thieân chaät caû hö khoâng, hoï ñeàu phaùt ra aâm thanh lôùn nhö saám seùt töï nhieân khen: “Hoâm nay, chuùng ta ñöôïc nghe phaùp, töø xöa chöa töøng coù. Ñöùc Phaät ñaõ giaûng noùi veà khoâng cho haøng Boà-taùt, khieán cho chö vò ñöôïc kieân coá veà thaân, khaåu, yù”. Phaùp maø Ñöùc Phaät ñaõ vaän chuyeån cho haøng Trôøi, ngöôøi ôû vöôøn Loäc Daõ tröôùc ñaây ñaõ chöa noùi ñaày ñuû. Hoâm nay, chuùng ta ñöôïc nghe Ñöùc Nhö Lai noùi veàø phaùp khoâng, voâ, khoâng sinh vaø khoâng dieät, ñoù laø nghóa lyù toái thöôïng, laø ñoäc nhaát voâ nhò, thaät khoâng theå keå löôøng, töø xöa ñeán giôø, chuùng ta chöa bao giôø ñöôïc nghe Phaùp nhö vaäy.

“Laønh thay! Baïch Theá Toân! Theá Toân ñaõ laøm cho taâm yù chuùng con ñöôïc döùt haún do döï, tröø boû nghi ngôø, khoâng coøn phieàn naõo gì nöõa”

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo chuùng hoäi:

–Boà-taùt coù trí tueä hieåu roõ, thì vì taát caû chuùng sinh, neân goác reã cuûa caùc phaùp taâm khoâng coøn lìa boû huoáng chi laø phaùp khoâng, voâ. Ñieàu naøy chaúng phaûi nhö vaäy. Boà-taùt tu taäp thì khoâng neân khôûi taâm phaûi, quaáy. Neáu taâm nieäm ñoái vôùi caùc phaùp khoâng bò leä

thuoäc, thì phaùp thaät laø saâu xa khoâng theå nghó baøn, coøn neáu haønh ñoäng baèng trí tueä caïn côït, vì chöa thoâng suoát thì seõ rôi vaøo boán loaïi ñieân ñaûo vaø phaùt sinh aám caùi. Muoán boû phaùp naøy ñeå hoïc hieåu phaùp kia, thì laïi bò maéc vaøo möôøi hai nhaân duyeân, roài sinh ra phaùp khaùc nöõa; keá ñeán laø duøng caû ñôøi mình ñeå tieáp thaâu caû saùu möôi hai loaïi kieán chaáp vaø cuoái cuøng laø phaûi chòu ñöïng taát caû caùc traàn lao phieàn naõo. Nhöõng Boà-taùt nhö vaäy, caùc oâng ñöøng neân ôû chung, nhöng cuõng khoâng lìa boû. Theá gian bò ngu si cho ñeán cheát cuõng vì loaïn töôûng, vaø söï taïo taùc cuûa taâm yù. Cho neân, neáu thaáy ngöôøi tinh taán, caùc oâng khoâng neân kính moä, gaëp keû bieáng löôøi, cuõng ñöøng khinh deã; gaëp ngöôøi giöõ Giôùi hay ngöôøi phaù Giôùi ñeàu giöõ taâm yù nhö nhau. Heã nhaãn nhuïc thì tu taäp ñöôïc vieân maõn ñaày ñuû, coøn giaän döõ thì bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Caùc oâng haõy nhaát taâm khoâng loaïn ñoäng, thì caùc töôûng khoâng theå khôûi leân, coù trí tueä thì nhoå saïch heát goác khoå, phaûi döùt boû caùc nieäm vaø xa lìa theá söï.

Theá naøo laø theá söï? Ñoù laø naêm aám, saùu taàn, boán ñaïi, boán khoå, möôøi taùm giôùi, möôøi hai nhaân duyeân laø nhöõng phaùp khoâng töông öng vôùi taâm. Ñoù laø caùc phaùp theá tuïc.

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Toái Thaéng:

–Neáu Boà-taùt thöïc haønh boá thí trong ba ñôøi maø khoâng nghó ñeán söï phöôùc baùo ôû ñôøi quaù khöù, khoâng nhôù ñeán vaät maø mình ñaõ boá thí, ngöôøi nhaän taøi vaät aáy, vaø nôi choán ñaõ boá thí trong ñôøi quaù khöù; cuõng khoâng nhôù nghó mình trong doøng hoï aáy, gia ñình aáy, teân nhö theá aáy. Baáy giôø, boá ví nhö vaäy thì ñôøi hieän taïi môùi ñöôïc phöôùc baùo. Giaû söû, hoâm nay laøm phöôùc ñeå mong sau naøy ñöôïc nhieàu phöôùc baùo, thì söï boá thí aáy seõ chaúng ñöôïc thaønh töïu, maø coøn rôi vaøo sai laïc, laø ngöôøi cuûa coõi aùc ma, laø keû ñoaïn maát doøng gioáng Phaät. Nhöõng Boà-taùt aáy, seõ khoâng bao giôø ñeán ñaïo chaùnh chaân Voâ thöôïng thaønh baäc Chaùnh giaùc toái toân ñöôïc. Sôû dó nhö vaäy, laø do chaáp thuû vaøo töôûng. Boá thí maø chaáp thuû vaøo töôûng, thì chaúng theå coù phöôùc baùo chaân thaät.

Neáu Boà-taùt naøo muoán boá thí ôû hieän taïi vaø vò lai, thì phaûi giöõ taâm yù kieân coá, ñöøng khôû caùc loaïn töôûng. Coù khi Boà-taùt chæ boá thí moät ít y phuïc, thöùc aên uoáng, ñoà naèm vaø thuoác trò beänh, nhöng thuaän theo yù ngöôøi caàn, thì seõ thaønh töïu Voâ thöôïng Ñaúng chaùnh giaùc, hieåu roõ taùnh khoâng cuûa caùc phaùp, thoâng ñaït phaùp chaúng coù töôûng, phaùp khoâng cuõng chaúng coù sinh, hieåu roõ caùc phaùp khoâng thoâng ñaït laø moät, khoâng coù taïo taùc, khoâng coù ñoái töôïng boá thí, khoâng thaáy luùc ñeán cuõng chaúng thaáy luùc ñi, quaùn taùnh khoâng cuûa caùc phaùp bieát roõ khoâng coù hình töôùng, caùc phaåm veà giôùi, ñònh, tueä, giaûi thoaùt vaø giaûi thoaùt tri kieán, ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp. Nhö cuûa phaùp giôùi, Ñònh cuûa phaùp giôùi, quaùn phaùp giôùi, khoâng chaáp thuû veà phaùp giôùi; Nhö cuûa Phaät, Ñònh cuûa Phaät, quaùn thaân Phaät, khoâng chaáp thuû veà Phaät, Phaät laø voâ ngaõ, cuõng khoâng coù söï sinh, taâm yù saùng suoát veà ñaïo, taâm yù saùng suoát veà phaùp, taâm yù saùng suoát veà Taêng. Möôøi ba haïnh quaùn veà trí tueä voâ laäu naøy, quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai cuõng ñeàu coù möôøi ba haïnh, Phaät ñaõ thaáy ñöôïc taát caû caùc caûnh giôùi, bieåt roõ caùc caûnh giôùi aáy khoâng coù ñeán, ñi, chaúng thaáy sinh ra, phaùp töï noù laø nhö theá, cuõng chaúng thaáy ñoäng, chaúng thaáy xoay chuyeån laïi, taát caû chuùng sinh töï khôûi thöùc, töôûng; ñoái vôùi ngöôøi khoâng coù taâm tin ñeàu giaùo hoùa cho hoï, khieán cho hoï thanh tònh ba moân ñöôïc vaøo nhaø Nhö Lai, bieát caùc phaùp coù bao nhieâu haønh töôùng khoâng hoaøn haûo, ñöôïc noùi ra khaùc nhau vì ngöôøi nghe khoâng ñoàng. Vì muoán thanh tònh ba moân vaø naêm nhaãn neân Boà-taùt nghó ñeán chuyeän phaùp luaân voâ ngaïi, tröôùc heát phaûi thöïc haønh möôøi ba phaùp quaùn voâ laäu, ñoù laø tueä caên vaø trí voâ ngaïi. Nhö vaäy, naøy Toái Thaéng! Vì chuùng sinh neân Boà-taùt thò hieän voâ löôïng, voâ bieân, khoâng theå nghó baøn caùc danh hieäu trong phaùp giôùi, ñeàu laø do naêng löïc trí tueä vaø phöông tieän kheùo leùo cuûa Boà-taùt taïo ra.

Luùc aáy, Boà-taùt Toái Thaéng thöa:

–Baïch Theá Toân! Boà-taùt nhaäp vaøo chaùnh ñònh, tu haønh phöông tieän thieän xaûo, giöõ trí khoâng taùn loaïn nhö theá naøo?

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy Toái Thaéng! Ñoù laø Boà-taùt nhaäp vaøo ñònh khoâng chaáp thuû, duøng thaân, mieäng, yù ñeå giaùo hoùa khoâng bò chöôùng ngaïi, quaùn saùt coõi nöôùc cuûa chö Phaät nhö thaáy roõ vieân ngoïc trong taâm baøn tay, giaùo hoùa chuùng sinh maø khoâng chaáp thuû; nhôø naêng löïc khoâng chöôùng ngaïi cuûa Phaät, Boà-taùt phoùng ra aùnh saùng lôùn ñeå chuyeån phaùp luaân, giaùo hoùa taát caû chuùng sinh, hoaëc laøm quyeán thuoäc vôùi caùc Boà-taùt, duøng trí cuûa Phaät laøm chuoãi anh laïc ñeå trang söùc nôi thaân an truù nhö Phaät, ñeán caùc coõi nöôùc nhö Phaät ñaõ ñeán, laøm thanh tònh caùc coõi nöôùc, duøng phaùp giaùo hoùa cuûa Phaät maø ñoä thoaùt cho chuùng sinh, vò aáy theä nguyeän baèng trí tueä cuûa mình, ñem giaùo phaùp ñeå daïy cho moïi ngöôøi. Ñoù laø Boà- taùt ñaõ nhaäp vaøo Tam-muoäi Ñònh yù toái thaéng cuûa chö Phaät, söï haønh hoùa khoâng theå nghó baøn, khoâng sôï haõi hoaïn naïn, thuaän theo taâm, khoâng nhaøm chaùn, khoâng thoaùi lui cuõng khoâng heà meät moûi, khoâng boû phaùp ñang nöông töïa ñeå theo nhöõng phaùp khaùc. Vì sao? Vì Boà-taùt aáy ñaõ coù yù chí roäng lôùn ôû trong caùc phaùp, theä nguyeän roäng lôùn khoâng theå huûy hoaïi, phaùt taâm tu hoïc chaùnh phaùp cuûa Phaät khoâng cuøng taän, che chôû cho chuùng sinh khoâng heà lìa boû, hieåu roõ chuùng sinh laø khoâng vaø caùc phaùp cuõng vaäy, caùc phaùp laø khoâng vaø taùnh cuûa ñaïo cuõng vaäy, kheùo quaùn saùt söï ñeán ñi trong caùc coõi cuûa taát caû chuùng sinh, ban raûi taâm Töø lôùn cho taát caû, khoâng sai traùi ñoái vôùi phaùp thöïc haønh cuûa chö Phaät trong ba ñôøi vaø thaønh töïu heát thaûy caùc phaùp khoâng coù hình töôïng. Vì sao? Vì gioáng nhö coù ngöôøi treo vieân ngoïc quyù Nhö yù trong khoâng trung, moïi ngöôøi nhìn thaáy ñeàu raát vui möøng, maøu saéc vieân ngoïc voâ cuøng ñeïp ñeõ, chieáu saùng khoâng gì trôû ngaïi. Nhöng vieân ngoïc khoâng töï noùi mình chieáu saùng roäng lôùn. Boà-taùt Ñaïi só cuõng vaäy, duøng taâm nhö vieân ngoïc quyù noùi ra lôøi trí tueä, taát caû aùnh saùng trí tueä aáy chieáu soi ñeán khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, nhöng cuùng khoâng töï cho mình coù aùnh saùng trí tueä chieáu soi. Vì sao? Bôûi Boà-taùt naøy vì caùc chuùng sinh, khoâng vì baûn thaân mình, muoán khieán caùc chuùng sinh ñeán ñöôïc cöûa giaûi thoaùt neân duøng aán Phaät Thaùnh ñeá aán chöùng cho hoï; laøm thanh tònh coõi Phaät, che chôû, giuùp cho caùc chuùng sinh, xa lìa taát caû nieäm, maét trí tueä chieáu soi khaép nôi, bieát roõ nguoàn goác cuûa sinh töû, taùm phaùp coâng ñöùc cuûa quaù khöù, hieän taïi, vò lai, ñaït ñöôïc Laäu taän thoâng vaø dieät heát töôûng tri maø La-haùn vaø Duyeân giaùc khoâng theå ñaït ñöôïc.Boà-taùt bieát roõ taùnh cuûa caùc phaùp nhö huyeãn, nhö hoùa, nhö dôïn naéng, nhö caây chuoái, nhö tieáng voïng, nhö aûnh trong göông, nhö traêng ñaùy nöôùc, nhö bong boùng nöôùc, nhö boït nöôùc, nhö giaác moäng ñeàu chaúng chaân thaät. Naêm aám khoå, khoâng naøy chaúng phaûi laø thaân maø laø do boán ñaïi hôïp thaønh. Laïi neân tö duy saùu ñaïi: Ñòa, thuûy, hoûa, phong, khoâng vaø thöùc ôû trong ba coõi, coõi Duïc, coõi Saéc, coõi Voâ saéc ñeàu laø coõi Voâ thöôøng, Phaùp thaân Nieát-baøn môùi laø coõi Phaät, hieåu roõ caûnh giôùi sinh töû vaø phaùp Nieát-baøn tuy moät maø khoâng hai, cuõng chaúng coù nhieàu, boán ñaïi, ngaõ vaø ngaõ sôû cuõng vaäy. Ngaõ, ngaõ sôû laø khoâng vì caùc phaùp laø khoâng, caùc phaùp laø khoâng neân saùu phaùp nieäm cuõng vaäy; khoâng rôi vaøo taø kieán, khoâng ôû trong sinh töû, cuõng khoâng chöùng ñaéc nöûa chöøng. Ñoù goïi laø Boà-taùt thaáu ñaït ñöôïc coát yeáu cuûa phaùp, tu haønh khoâng uoång, thoï duïng khoâng phí, ôû an oån trong ñaïo, luoân ñöôïc lôïi ích.

Laïi coù Boà-taùt duøng boán Taâm voâ löôïng suy xeùt saâu xa nguoàn goác cuûa sinh töû ñeå cöùu ñoä chuùng sinh, ñem taøi saûn ñeå giuùp ñôõ vaø daãn daét hoï vaøo ñaïo. Boà-taùt duøng taâm Töø bi lôùn

neân nhìn khaép nuùi soâng vaùch ñaù, caây coái, caønh laù ñeàu thaønh baûy baùu, lieàn duøng ñeå ban khaép cho chuùng sinh khieán cho hoï ñöôïc chöùng ñaïo. Khi aáy, Boà-taùt quaùn saùt chuùng sinh, coù nhöõng ngöôøi bò vöôùng maéc vaøo khoå neân vì hoï giaûng noùi naêm aám laø khoå, laø giaø, laø khoâng chaân thaät, do taäp khôûi cuûa saéc neân chaáp thuû vaøo khoå, dieät tröø söï taäp khôûi thì chöùng ñaïo. Söï khoå coù raát nhieàu maø taäp khôûi laø nguoàn goác, ñoaïn tröø hai vieäc treân ñaây môùi goïi laø ñaïo.

M